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NOGLE IAGTTAGELSER

OVER RUMLERNE

VED S. BRETTON

Som en af F oraar et s Fork ynd er e hil se vi med Gl rede den
stor e , sindige Rum le, der dybt brumm ende str eifer h en over
Skovbund en og Mark erne . D et er de i forri ge Aar fodt e og
befrugt ede fuldk omn e Runn er, der, eftera t have tilbra gt
Vinter en i Dv ale , nu begynd e de forste b esvrerli ge Arb eider
i der es Nyb ygge rliv . D en overvintr ede Dronning ska] udfind e
et pa sse nd e St eel til at grundl regge clet ny e Bo, udgrav e og
udb edr e dett e St ed, der ent en vrelges i J ord en ell er i Mur e,
afbid e , samm en lrebe og samrn enfiltr e Mat eri alet ti] R eden,
bygge V ox celler, lregge 1Eg og sam]e clet F oder (R onning og
Bl omster t 0v) , hv orm ed den opfostr er sin Y ngel. Saal ede
fort sretter den sin eenli ge Dont , indtil den har fr embragt et Afkom, der strax hj relp er den med at udvid e det nu grundl agt e
B o og rett er Dronnin gen istand til mer e udelukk end e at h engive sig til <let Ar beid e, der maa betra gt es som dens ege ntlige Liv sopgave, nemlig at sarge for Coloniens Form erin g.
J eg veed ikke, om Dronnin gen oph 0r er med sine Udflugt er,
saa nart clet forst e Kuld Arb eid shuml er er fremk omm et, men
dett e er ialfald Tilfrelclet _paa et sener e Uclviklingstrin, naar
Arb eidern e kuun e hj emb rere al den Nrering, der behaves til
at ,opfostre den Yng el, Dr onnin gen fonnaa er at af srett e.
Pa a dett e Trin befandt den R ede sig (a f Bombu s Ia,piclarius L. ) , i hvilk en j eg har gjort de Iagtt agelser, som j eg
her skal mecldele. J eg ud grav ede den i B egynd eisen af Juli
at' en Bakk e kraanin g, omtr ent 1½ Al en ind e i Jord en. Gan-
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gen, der fort e ind til R ede n, deelt e sig omtrent midtveis i 2
Ann e , der begge udmund ede ved R eden. Da j eg tog den
hjem midt om Da gen, fik j eg kun omtr ent 30 Arb eidere med
den, amt Dronnin gen; R est.en var deels p aa Udflugt, deels
forlode de R eden, idet denne gled ud af sit L eie. Det sarnlede Antal In divider maa efter et loseligt Skj on have vreret
eu D eel over Rundr ede. R eden var omtr ent 9 Tommer i
Gj enn emsnit og nden noget Mosdrekk e foroven, hvorimod den
heelt var overh vrelvet med et V oxdrekk e. J eg opsti Ilede
den i mit Vindu e, idet j eg lod dett e staae paa Klem, saa at
de kund e have fri Udflugt . I de forst e D age derefter tilt og
fodb yggern es Ant al betydeligt, saa at <let -efter 8 Dages F orlob vi t var henimod 100. V el var e endeel af dem komne
ti! V erd en, meden R eden var i mit Vrerge, men det forekom
mig , at Tilvrexte n var for stor til, at den alene kunde hav e
sin Grund h eri, og <le t turtle ma askee ikk e vrer e umuligt, at
de fra R eden udflyvende Ruml er hav e fort de Ruml er med
ig tilba ge, der ikk e vare fulgte med Reden, da j eg tog deu.
J eg turtl e ikke frern rett e denne Formodning, hvi der ikk e i
Bi ern es Sa mfund forek om Tilfreld e, som ikk e kunn e forkl ar es
uden ved at ant age, at de bes idd e Evn e til at meddele sig
til hveranclr e indbyrd es ; j eg ska] her exempelviis an fore , at
R ov- Speidern e, eller de Bier, sorn om Aft enen i Morlmin gen
cfterat Biern e ellers ikk e mere flyve ud, paa en storr e Bistand
sees at flyve fra een Kubes Fl yvehul til et and et, for at
undersoge, om St adet h older Vagt og eller er i Ord en, - at
di se Sp eider e naar de om Aft enen mrerk e , at et Stad e er
modlost, ent en paa Grund af Vi erlosbecl eller formedel t
Mol eller Sygdom, nrest e Morgen gansk e tidligt medbring e en
Mrengde Kammerat er, der forsoge An greb. Ligeledes forudsrett er <let en Meddelelse, naar enkelt e Bier forinclen Svrormningen ud speide og afpudse en Bolig for den nye Svrerrn,
eller naar en Bi, der i Mark en bar truffet paa en uvent et,
rig R onningkilcle , f. Ex. lidt h en at R onning, ·efter faa Minutt ers F orlob vender tilb age , led aget af flere. Om denne
sid te Ia gtt agel~es Paalid elighed kan man overbevi se sig ved
at mrerk e Bien, medens den er ifrerd med at suge Honnin gen.

--- -----------=----------------

--
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R eden ind eh oldt en sto r Mrengde Coconer af to forskjellig e St0rrelser; den und er st e Etage ind eholdt de mind ste
Geller og af dem udgik fl.ere Arbeidsbuml er. - R eaumur
angiver, at Aabningen for den udkr 0bne Huml e stedse er i
Cellens nederste Ende; hos denne Art Humler var det Omvendte stedse Tilfreldet , og kun, bvor en ovenpaa hvilende
Kage hindr ede Humlen fra at komme ud igjennem den 0verste
E nde, var Aabningen paa Siden . De, udkr0bne, unge _Rumler
vare s0lvhvide. Udfoldnin gen af Ving ern e foregaaer ind e i
Cellen, ferend eller imedens Huml en befries fra sit Frengsel.
Kun med en enkelt ung Dr onning var dette ikk e Tilfreldet,
men den var abnorm i fl.er e R ensee uder, og Udfoldnin geu
faudt slet ikk e Sted i L 0bet af den halve Time, i hvilk eu
j eg }od den lev e.
Skj0ndt j eg opmrerk somt speidede derefter, lykk edes <let
mig dog ikk e i lrengere Tid at see nogen Romi e forlade
Cellen. D en unge Bi gjennembider som bekjendt selv det
Laa g, der holder den freugslet, hvilk et ogsaa er Tilfreldet med
Rv epsern e. F0rst efter dagli g i 14 Dage at have iagttaget
R eden, fik j eg 0 ie paa en ung Ruml e, der var i Begreb med
at forlad e sin Cocon, og fik derved B ekr reftelse paa, lwad
j eg med H ensyn paa Coconens Seighed alt fornd havd e antag et, at nemlig de gamle Homi er gjennembide Cellen og
befrie Fang en.
Hvorl ede de erfar e , at Tid en hertil er
kommen, veed j eg ikke, men sandsynligviis forraader den uuge
Huml e sin Modenh ed ved at b evrege sig i Cellen. Selve
0 ieblikk et, da den begynder at aabne Cellen 1 er det ikk e
lykk edes mig at bemrerk e. Aabner man en Cocon med en
Kniv, saa tillukke Hwulerne Aabningen iilfrerdi gen med V ox.
F ornd en disse Coconer var der omtr ent midt i R eden
opfert vistnok en Snees Celler af Vox, som for St0rstede len
indeholdt Bl omste rst0v , medens 4 eller 5 vare Ilonnin gkar.
Til Bel10ldere for R onningen benyttede de ogsaa de tomme
Coconer, som de kant ede med Vox . Vox et lignede bruunligt
P akpapir og var meget lest . Da j eg , hvergang j eg aae ti!
R eden, maa tt e fjern e Voxd rekk et, og Huml ern e str ax s0gte at
erstatte <let, aae j eg dem hyppigt arbeide derpaa. Dr onningeu

\
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tog ogsaa Deel i dette Arbeide, som gik temmelig bur tigt .
Kun Kindbakkerne og Antennerne vare de tjenstgj0rende
Red kaber, idet disse sidste holdtes knrekkede saa ledes, at
de ber0rte hver sin Side af V oxdrekk et, sikk ert for at rnaale
Tykkelsen . Voxet bentede de stedse fra andr e Steder i R eden,
og skj0ndt j eg tre Ga nge ganske ber0vede dern Voxdrekket,
og det to Gange blev fornyet af Humlerne, saae j eg dem
dog ikk e tage Voxet fra Bugleddene, maaskee fordi Bygningen
vresentli g skete om Natte n. Den tredie Gang drekkede de
Reden med Mos, som de tog fra Udkanterne, og derimellem
var blandet noget opflo set Papir, som de om Natte n l10rligt
afgnavede af det Underl ag, hvorpaa j eg havde still et R eden.
Ende lig fandtes i R eden ovenpaa Celleka gerne nogle
ur egelmressige Knud er af graa t Vox, de mindr e fyldt e med
.1Eg, de st0rr e med L arver. R eaumu r har ant aget, at dis e
Hylstre ikk e bes t ode af Vox, men af en sammenrelt et Deig
af Blomsterst0v og Bonnin g, som tjente L arvern e til Nrering,
og denne Mening er efter ham optage t af L epeletier de Saint
Fa rgeau og Oken; men dette er ikke Tilfreldet , idetmindste
ikk e med denue Art Rumler. Det er aldeles <let samme Stof
som <let, hvoraf Drekket over R eden og Cellern e til B onning
og Blomsterst0v bestaae, og j eg bar mangfoldige Gange seet
elem tage fra Voxdrekket for at udbedre dette Hylster, naa r
j eg bavde beskadiget det, og omvendt skr abe fra Hylst eret
for denned at bygge, isrer paa den Tid, da Hylsteret endnu
tild rekker de frerdi g spundne Coconer . Ved at smage paa
dette gr0dagtige Stof og <let i Cellern e gjemte, med Bonning
befugtede Blomsterst0v, hvilk et sidste havd e en svag, syrlig
og ligesom lidt brrendende Smag , medens <let forste var
ganske uden Smag, kund e man belier ikk e vrere i Tvivl om
deres Forskjellighed.
F0rstnrevnte Stof smelt ede i en S0lvskee over Lyset, bvilk et undr ede mig meget, da R eaumur anforer at have gj ort det samme Fors0g med et rnodsat Udfald.
Ve! blev der midt i det Smeltede en sort forkullet Masse
tilbage, men der Vflr ogsaa nogle Tr evler Mos i den Kugle
Vox, om j eg havde la.gt i Thees keen. Iev rigt gik bele Massen
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ved fort sat Ophedning over til ·Eorkulnin g og antrendtes ti]
Slntningen.
Om et saadant Stof kan tjene Larv ern e til Foder, som
R eaumur paastaaer, t 0r j eg ikk e bestemt afgj0re, men j eg
tro.er det ikk e. Voxne Ruml er (Dronninger og Arbeidere ) ,
som j eg havde ind esprerret paa denne Kost, rerte det ikk e,
medens de strax gave sig ifrerd med det med Ronning befngtede Blomsterst0v, og et Faktum, j eg nedenfor skal ber0re,
t yder paa dets Ubrngbarh ed om F0d emiddel ogsaa for L arverne .
Fu ldkommen sikk ert er det, at disse ialfald tillige blive fodr ede igj ennem Hylste ret. J eg har ofte seet Humlerne bide
Hul paa Hylsteret og tikk e Snabe len og den nederste Deel
af Hovedet ind ad Aabningen, i hvilk en Stilling de forbleve
i nogle Sec under. Saas nart Huml en havde trukket Snabelen
tilba ge, lukkede d_en hurti gt Aab ningeu , og bed ]lul paa et
nyt Sted, hvor den da gjent og sa mme Adfrerd. Undertiden
lukk ede den strax til, formodentlig fordi den til grrendsende
Lar ve har vreret tilstrrekkelig forsynet.
Aabnede man nu
Hylsteret , saa fandtes i den Krumning, som Lar v.ens L egeme
dann ede, et guulgrent Stof, cler sikk ert e·r den samrne Masse,
som den saakaldte Fode rvrellin g, med hvilken Biernes Larv er
blive fodrede. J eg mrerk ede den Humle , j eg forste Gang
saae foretage Fodrin gen, for at see, om den srerligt havde
dette Hverv, og iagttog den ogsaa i denne Forretnin g senere
hen pa..a samme Dag , men der var dengang tilli ge en anden,
og j eg overbeviste mig senere om, at de i F lreng toge Deel i
denne Bestillin g.
Skj0ndt allerede af Andre beskreven, vii jeg dog lier
efter egen Ia gttagelse fremsrette den unge Huml es Udviklingshistorie fra 1Eggets Lregning, indtil den fnldfrerdig kr yber ud
af sin Cocon. Den forste Begyndelse er en lill e Gryde af
Vox, der befrestes ovenpa a en Kage Cocon er, og und er sin
senere Udvikling st0ttes af smaa Voxpiller. Hvo der lregger
Grunden til den, t0r j eg ei afgj 0re ; j eg har flere Gan ge
seet Arbeiderne gj0re det , men disse Begyndelser bleve
0delagte af Dr onningen. Paa den anden Side har j eg aldri g
seet Dr onningen lregge nogen Grundvo ld ti! Cellen, men derimod
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trriffet den bygge nde videre paa en saa dan. Naar Cellen, en
lille rune! Grycle, havde naa et en Heide, om anstod Dronningeu, bragte- den Enden af Bagkroppen ned i den og
krummede sig nresten i en Kreds, idet den med samtlige
Fedde r klamrede sig fast ti! Cellen med Hovedet vendt nedad .
Bagkroppen bevregede sig som ved livligt Aan dedrag. Efter
kort Tid s Fo rl0b drog den Bag kroppen ud, og der laae da i
Cellen flere 1-}"' lange, smukke .2Eg. . Den tillukkede derpaa
hurtigt Cellen, men dette forhindrede den ikke i sen ere at
aabne den, for at lregge endnu flere .2Eg i samme Celle .
Selve .2Eggets Lregning lykkede det mig nogle Gange at see.
Dronuingens Braad var under .2Eglregningen beelt ude, og
Skedeklapperne spilede vidt fra binanden . Bra adde n, der
krumm ede ig opefter, sta k et Par Gange med Spidsen ud
igjennem Cellens Vregge. Om .2Egget kom ud mellem Braadden
og Skedeklapperne eller in den for ( cl. e. nrermere Bugfladen ),
kunde jeg ikke see, da jeg stod bagve d Dronningen og saaledes ikk e kunde bemrerke, om .2Egget gik ud i lige Linie •
med eller forud for Braadredskaberne.
A.t j eg flere Gange
fik selve .2Eggets Lregning at see, sk.yldte s en Omstrendighed,
som j eg nedenfor ska l omtale. I A.lmindeligbed hjalp A.rbeidsbumlerne den med at tillukke Cellen , og de hentede,
som ovenfor bere rt, stedse Voxet dertil fra Voxdrekket, hvilk et
Stof de bar imellem Kindbakkerne, saaledes at det strakte
sig et godt Styk ke ned under den Huling, hvori Snabe len
ligger i Hviletil tand. Den tillukkede Celle staaer nu ur0rt i
nogle, vistnok 3 til 4 Dage. J eg undersegte det ikk.e neiere,
da jeg stod i den Formening, at det var tilstrrekkeligt bekj endt . Larven kryber da ud af .2Egget, Fodringen begynder,
og ved den hyppige A.abning og Tillukning af Bylsteret lempes dette efter L arvern es V rext, aa at det daglig ti !tag er i St0 rrelse og efter haa nd en begynder at antage et buklet Udseende .
Paa denne Tid, den lOde eller ll te Dag efter .2Eggets Lreg- .
ning, begy nder Larv en (idetmindste Dronning elarv en) at spinde
sin Cocon , og sa mtidig denned opherer Fodringen.
Orn
Larven faae r Foder med, l1ar jeg forsemt at efte rsee. Efterhaanden sorn Iod spindingcn kri der fremad, begynd e Ilw11lerne
6
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at gj0re Voxdmkket tyndere og fortsmtte 11ermed :£!ere Dage
i Rad, indti l de ganske have borttaget det. Larven gaaer
imidlertid efter fuldendt Indspinding ikke strax over til at
bli e Nymphe . Tidspunktet, naar dette skeer (Alt for de
unge Dronningers Vedkommende),
bar jeg ikke iagttaget,
men det er neppe for den 20de Dag, idetmindste har jeg
omtrent vecl dette Tidspunkt endnu fundet Larver af .LEg, der
vare lagte den lste A1_1gnst
. Det kan allerede heraf sees, at
det ikke gaaer an, med Lepeletier de Saint Fargeau, at anvende Analogien fra Honningbien til Tidsbestemmelse for
Ilumlernes Udvikling. En Bidronning bel10ver 14
16 Dag e
til sin Udvikling, hvorimod de unge Humleclronning er efter
28 Dages For l0b vel vare Nympher, m~n udenat Chitin en
ved dette Tidspunkt endnu var begynclt at farves . Ikkun
0inene vare m0rkt purpurfarvede.
Anta llet af de af Dronniug en lagte .LEg var forsl,jelligt i
de forskjellige Celler; det h0ieste Antal vil vel omtrent pa , e
med det af Reaumur opgivne, nemlig henimod 40. .
Fornden Dronningen og Arbeiderne viste der sig efter
omtrent 14 Dages Forl0b Rumler af et afvigende Udseende.
De havde en gnulgr0n Pandedusk. og Halskrave, 'en lignend c
~rands om Brystskjo ldet og om den bageste Deel af Bryststykket . Det var to Hanner.
De deeltoge aldeles ikk e i
Arbeidet . Imidlerticl ere Humlehannerne ikke saa besvmrlige
Byrder for Samfundet som IIanbierne, thi de trmtfes 11yp1 igt
paa Blomster, medens Dronerne ikke selv suge nogen Ronning i det Frie .
I Slutningen af Juli Maaned iagttog jeg i Reclen en Opforsel af enkelte IIumler, som i h0i Grad forbaus ede mig, da
den tydede hen paa en Usamdrmgtighed, som jeg ellers alclrig
har seet hos Insekter., cler udgj0re ordnede Samfund.
En
enkelt Humle blev pludselig betaget af et Slags Raseri og
foer i sand Bersmrke.rgang rundt i Reden, anboldt og bed
alle de Arbeidshumler, den m0dte, og turnlede tilsidst ud af
Reden med en ancleo, som den forfulgte . Den folgende Dag
voxede Antallet af disse Bersmrker, uclen at clet var mig
muligt at udfind e Grunden til denne pludselige Ophids else.

a
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Dronningen behandl ede de med den sarnrne overseende Lig egyldighed, som aavel Humlerne sorn Ilvepserne udvise mod
den til daglig B111g,ganske rnodsat den Omhu og Ilengiven11ed,
~om Bierne yttre mod deres Dronning. Men efter endnu et
Par Dage Forl0b aae j eg denne begyudende Splidagtighed
ogsaa tnekke sig ti] Dronningen.
Denne var den lste Au gust ifrerd med at indrette en lille Celle ti) 1Eg1regning, men
heri sogte en af Arbeiderne at hindre den ved at nedrive
det, Dronningen byggede, hvergang denne forlod Cellen for at
hente Byggemateriale fra Voxdrekket . I Begyndelsen lod Dronningen sig n0ie med at give den en Slags Paamindelse med
en af F0dderne, men da dette ikke hjalp, forgik Taalmodigheden den tilsidst, og den foer 10s paa Humlen og bed den,
aa at denne iilsomt tog F lugten . Endelig blev den saavidt
frerdig, at den begyndte at lregge 1Eg, men nu indfandt
Humlen sig atter og 0gte at hindre den deri, idet den gjorde
sig Umage for med sit Iloved at trrenge Dronnin gens Bagkrop
ud af Cellen, hvilken den samtidig nedrev. Under alle disse
Bestrrebelser bevregede den Vingerne saa hurtigt, at man ikkc
kunde ,_ee elem, og frernbragte derved en eensforrnig s0r~moclig Lyd 1 ). Det vm· denne Opforsel fra een og siden £!ere
Hmnlers Side, der hjalp rnig til at ·ee elve 1Eggets Lregning,
deels derved, at Dronningen Bagkrop blev l0ftet lidt, og
deel derved, at endeel af Cellevreggen blev nedr even . Efter
endt Lregning tillukkede Dronningen Cellen, ua gtet den blev
forsinket ved Arbeid humlens utrrettelige Modstand . Med en
Penuekniv aabne_de jeg atter Cellen, men dette forbittrede
Dronningen, der med Kindbakkerne greb fat om Knivsb ladet
og ruskecle dot temmelig foleligt . I Slutningen af Dronningens
Bestrrebelser for at lukk e Cellen understottedes den af en
aoden Arbeider . Dronningen vedb lev at holde sig i Nrerheden
af Cellen, for at vogte den, hvilket ogsaa var aldeles nodvendigt . Forgjreves sogte j eg at udgrunde Aarsagen til denne
1)

Hermed er natutligviis ikke meent, et Lyden sku ldc udtrykke
en t ilsva:rende Sindsstemuing· hos HumJeu, saaledes som viserlosc Bier~ Kla,gelyd.
6*
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paafaldende Disharmoni og tam kt e mig det som en Mulighed,
at min Nrervrerelse og den Forstyrrelse,
denn e frem bragte i
R eden, idet j eg hver Gang maa tte borttage Voxdrekk et, kunde
hos den 0delreggende Humle have vakt en Forestilling om, a_t
Omstrendighederne ikke vare gunstige for yderligere Formering, meden s Dronnin gen og den den bistaaende Hum le ikke ·
havde modtaget lignende Indtryk, og at den hele Begivenhed
nrermest ma atte srettes i Klasse med den Opfers el, Bi ern e
under Mangel paa Nrerin g udvis e mod Y ngelen, idet de <la
rive den ud af Cellerne og sirebe den ud af Kuben, og at
det Ei endomm elig e blot laae deri, at medens Bierne handle
samclrregtigt og ligesom drevne af een og samme Tilskynd els e,
saa gjorde hos Humlerne fiere Indskyde lser sig gjreldencle i
forskj ellige, moc1stric1ende Retninger.
For at see, hvilk en
Skjrebne JEggehylsteret vilcle faae, naar jeg fjernede den Beskyttelse, Dronni.ngen ved in physi.ske Overmagt ydede den,
bortto g jeg Dronnin gen. Der begynclte nu forfra den samme
Scene med Nedrivning og Opbygning, bes tan dig ledsaget af
den samme s0rgmodige 13rusen med Vingerne.
Da denne
Strid efter halvandens Time s Forl0b endnu var uafgjort, tildrekkede jeg Reden og fandt Cellen om Eft ermi.ddagen tillukket . Dronningen blev da givet tilbage.
Omtrent ved denne Tid kr0b fiere Hanner ud af Cellerne,
medens jeg ikke m er e aae ung e Arbeiclshumler fr emkomrne,
og samtid.ig med Hann erne begyndt e ogsaa de ung e Dronninger at vise sig . Dag en for den farste n,nge Dronnin g vist e
sig, havde jeg borttaget hele Voxdrekket for at see Voxproductionen, hvilket imid lertid, som berert, · ikk e lykkede s .
Om Natten var der endeel Uro i Boet, som jeg formodede
at hidr0re fra Voxdrekkets Fjerne lse . Da jeg nreste Dag
aabnede Re den, m0dte mit 0ie strax Dronningen, der sad
ganske ubevregelig ovenpaa en Kage Geller . Dens Bagkrop
var meget strerkt ucl trakt og imellem Ring ene ovenpaa
Ryggen, isrer paa, den h0ir e Side, var der udsved et en Masse,
der var stivnet mellem de 0verste Rin ge, medens den end.nu
var fiydende ved den sidste Ring. J eg tog lidt af den paa
et Kniv sblad; den sad ternmelig fast, og det lod ti] at genere
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Dronnin gen, at j eg rnrte vecl L1e
n. D en var lidt gjenne msigtig.
t den var noget Abnormt,
ynt es at fremgaae deraf, at
Str ibern e vare meget bredere ved den b0ir e Side ( c : 1"')
encl vecl den venstre, bvor den hell er ikk e . trakte sig saa
la ngt ned. Et icletmincl te n oget lignende Stof saae j eg udsvec1e paa en Hvepse . J eg bavde med Gurnrni lirnet dens
Vinger og Brystskjold ti! et Br rec1t for bedre at kunn e see
Tungen og Bra ac1dens Bevregelser , og under den voldsomme
An tncngel e for at 10 rive sig bec1mkk edes hele Kroppen og
n:wnlig Brystskjoldet m ed en ti l yneladende bvid, und er Mikroskor et klar Ma se , der navnli g paa Bry t t ykk et gan ke
1,kjult e llud skelette.ts Farve.
Stoffet paa Humledronningen
synt es dog noget mere fedtagtigt . Grunden til, at j eg saa
omst mnc1elig omtaler dette Ph renomen, er den , at jeg med
.Rette eller Urette rntter det i Forb indelse med Dronnin gens
.-en er e kjmbne. J eg opdagede nemlig snart den forste, unge
Dr onning, ler sikk ert sarnme Nat var kre bet ud af Cellen.
ld et jeg benyttecle mig af en Analo gi fra Biernes Sa mfund,
, atte j eg baade Uroen om Jatte n og Dronnin gens Ud ecn de
i F orbind e] e med den unge Dronnin gs F0d sel. Det er bekj endt, at cler mellem Bidronnin gern e indb yrdes finder et
d0deligt Had Steel , og at dett e Had foran lediger Eftcrs vrormens Komm e. Den forst ucll0bne Dron ning s0ger nernlig,
saa lecle som Hub er bar iagtt age t, strax at drrnbe sine endnu
i Celler ind e lutt ecle Medbeilerinder; ere Bierne svrermelyst ue,
forL i ndre de hende heri vecl at bide b encle i Been og Vinger,
saasnart hun nrerm er sig de Celler, de bevogte, og den ung e
Dronnin g l0ber cla i yclerste Ophids else og piint af Skinsyge
om i Kub en, ud t0clencle sin bekj enclte Tytten, indtil den
en lelig clrager ucl, fulgt af en Svrerm . Hub er bar fiere Gange
iagtt age t Dronnin ger Kamp e i Kub en; udenfor Kuben b ar
j eg fors0gt at bringe en saaclan Kamp tilveie, me_1 Dronni ngerne, om l1avde et Bord ti l Kampplad · , skyecle binanden.
J eg bragte elem fl er e Gange trot sammen, men de h0ieste
Yttringer af Fjencl kau var e, at de med Kindbakk erne greb
om hinand ens Ant enner. D erimod yttrede dere~ Skinsyge
sig derved , at de strakt e Bagkr oppe n overrnaade stmrkt og

..
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droge den ud og ind som vecl heftigt Aancledrag. Jc g trenkte
mig nu, at cler muligt fandt en lignencle Skin yge Steel imellem
Ilumlech·onningen og dens yngre Meclbeiler inder, og at .Arbeiclerne muligt med Vold bavde binclret Ji ·ses Drab.
Til
For. og indespmrrecle jeg den gamle og en ung Dronning i en
Cigarkas e med GlaRlaag, og deres Opfor sel var lige i Begynclelsen ganske lig den ovenbe krevne mellem Bidronningerne; men strax clerpaa gjorcle den failles Bevicl thed om
Fang enskabet sig gjrelclencle, og cler var se nere int et andet at
bemrerke encl Yttringerne af clenne Felels e. I Hurnler eclen
, porecle jeg alclele ingen Uro ved Dronningens Fjernels-e
eller Till>agekomst. Det Samme er ogsaa Tilfrolclet med
Hveps erne.
I de folgencle Dage kom steclse flere og flere
ung e Dronninger frem, men jeg bemrerkede encl· ikk e den
mind ste Ufrecl mellem elem og den gamle Dronning. Ilvad
j eg clerfor her har udtalt, er kun en svagt begruudet Gisning,
som j eg dog ikke har villet uclelacle, da det, j eg bar , eet,
muligt kunde meclvirke om et Moment t i! berom at kunne
crh olde nogen Kundskal1.
J eg havcle ti] et anclet For 0g, nernlig for at see om
Dronning en vilde begynde en Coloni, naar man for ynecle den
mecl Materi ale og Foder, havt den ind e prorret i to Da ge
udcnfor R eclen. Da j eg atter lod den gaae tilbage, Lcmmrk edc
jeg, at cler i dens Fravrere l e var kommet et nyt, tillukkct
.2Eggehylster. Alle de evrige Hyl stre bavd e j eg seet Dronningen be srette med .2Eg. Dronning en var ikk c mindr c sc n
end jcg ti] ogsaa at opclage dette Il yl ter; den ka tede sig
st rax med H eftigh ecl over clet, oprev <let og aad 1Eggene.
Et Par Ruml er s0gte at forhinclre den og at lukkc ti! for
.,Eggene, men der blev af clisse clog kun to till.Jage, som lileve
beclrekkecle. Hvoraf vicl te nu Dronning en, at .LEggene i dett e
Ilyl ter ikk e vare dens egne? Ilavde den ligesom j og mrerkct
sig Tallet og Beliggenheden af elem, den selv havd e be;.a,t
med lEg, eller var cler i Formen nogen F or kj el? l\'lig forekom cler ikk e at vrere anclen Forskjel, encl at t.let iclste
llyl ·ter maa skee havcle et udt rnindre Gjennemsnit.
amme
og nreste Dag l>e atte den elv et nyt .2Eggehylster med en
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stor Mrengde .2Eg, men da j eg den derpaa folgende Dag
aabnede Reden, laae Dronningen nresten d0ende i en Krog af
eller rettere udenfor denne . Den bar synlige Tegn paa at
have lidt Yold om Behandling; Vingerne vare strerkt s0nderbidte, den havde en Deel Mider paa sig og saae i det Hele
·Jemt medtaget ud. Jeg bragte den midt ind i Reden igjen,
men strax kastede flere Ilumler sig over den og sled i Vingerne, Antennerne og Benene , indtil de endelig fik den
slrebt ud af Reden igjen. Et tredie og fjerde Fors0g f'0rte
til samme Resultat, og den nreste Dag var dens Endeligt
oien ynligt saa nrer forestaaende, at jeg borttog den ti] Opbevaring i Spiritus.
Samme Dag fik j eg _Oplysning om, hvo
der havd e lagt .2Eggene i det omtalte Hylster . J eg saae
nemlig en Arb eider opfare en Vox celle, i hvilken den, da
Oellen havde na_aet en vis Heide, srenkede sin Bagde el og
indtog derved aldeles den samme Stilling, som Dronnin gen.
Da den efter omtrent 1 Miuuts Forl0b dr og Bagkroppen ucl,
laae der nogle .2Eg i Cellen, hvilk en sidste den hurtigt tillukk ede . Den foer derpaa rasende omkrin g i Reden og an faldt og bed al}e de Rumler den m0dte . Imidlertid havde en
anclen Humle begyndt at aabne Hylsteret under den samme
0rgmodige Brusen, som tidligere omtalt. Saas nart den bavde
gjort Aabningen tilstrrekkelig vid, greb den med Kindb akk erne
de .2Eg, der vare i Oellen og aad dem. To, tre til fire .2Eg
saae jeg deels nu deels ofte senere blive fortrerede af en
einkelt Humle . D erpaa lagde den selv .2Eg, og indt og her
ganske den samme Stilling som den foregaaende, ligesom
dens Opforsel efter endt L regning gans ke var den samme.
Denne Dag saae og mrerked e jeg 5 Rumler, der lagde .2Eg,
medens endnu flere gjorde Fors0g derpaa, men bleve fordrevne
en ten af andre Medbeilerinder, eller ( og dette var hyppigst
Tilfreldet) af den Humle, der sidst bavde lagt .2Eg og nu efter
endt Bersmrkergang vendte tilbage for at forsvare Oellen.
Det brendte derfor ofte, at den, der bavde aabnet Oellen,
ikke blev den, der kom til at lregge .2Eg, idet en tredieI
Humle benyttede den Frist, Uenigheden mellem de to Andre
gav den, til at lregge sine .2Eg. Dagen efter mrerkede j eg
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med Lakering omtre nt 30 Humler ( de 5 fra forrige Dag inklnsive), der kom ti! at lregge .1Eg, medens idetmindste et
ligesaa sto rt A ntal gj ord e mislykkede Fors0g . Selv de 30
viide neppe vrere naaede hertil, hvis jeg ikke bavde skaffet
dem Fred ved at holde den nrermeste Omegn ryddelig. Ved
denne L eilighe d bleve Huml erne hyppigt vr ede og bcde i
Knivsbladet, men ingen s0gte at st ikke. Et P ar Gange havde
j eg Lei ligh ed til at see, at Braadden og aa h os A rb eiclern e
va r ucle under .1Eglregningen, men clere Skecleklapp er var e
ikk e spilede fra hinanden, saal ede. som hos Dronningen .
.LEggene va re omtr ent en Tr ediedeel mindre end Dronnin gens
og i Forhold proportionerede . Bagkropp en paa Arb eiclern e
var i denne P eriode noget st0 rre, og 14 Da ge efter vare cle
blevne kjendelig mindre, j a en enkelt af ele m bortto g j eg
sene re og gjemte den som et ualmindeli gt lille Exempla r af
en Arbeiu humle. Forskje llen i Arbeidernes St 0rrel se 1 ) ho
denne Art llumler er aabenba rt heelt ti lfreldig og ,,i tnok
navnlig afuamgig af den dem under deres Udviklin g indr 0mmede P lads . En saadan deraf af11rengig Forskjel i St0rrelsc
mellem Arbeiderne finder man ogsaa ho Bierne. Hele Bifolk kunn e vrere paafa ldende st0rre e]Jer mindre end andre,
og her afhrenger For . kjellen af Voxkage rn es 1Elde, idet
Cellern e i gamle, sorte Voxkage r , hvor der er ophobet en
stor Mrengde llinder, Efterladen kab er fra alle de unge Bier,
der ere udviklede efte r hverandre i de samme Cell er, ikk e
give den ig ndviklende Bi saa megen Plad som nye Voxtav ler. Men selv i een og sam me Kube kan cler vrere paa faldencle ·maa Exemplarer, hidrnrende l'ra, at de ere udgaaede af Celler i Kanten af Voxtavlerne, hvor disse ere
mindre dybe.
Den Mamgde 1Eg, Arbeiderne lagde , var meget stor ;
thi uagtet hver Huml e aad af sin Forgamgers .1Eg, inden den

1) Nogle af dem kunne tige necl ti l en Flues Storre l ·e. At antage disse Miuiatm udgaver om en en smregen Varietet, som
L epelet ier synes at ville, er ·ikke1t urig tigt , idetmin dste for den
Art Ruml er, ·om her oniJHtudlcs.
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selv lagde, var e dog de Ilyl tre, der vare tillukked e Da gen
efter 1Eglregningen, propfulcle af .2Eg. Et af Hylstrene var 1
Tomme hoit og vel 2 Lini er i Gjennernsnit . Iovrigt korn
ingen af dis e 1Eg til et videre Udviklingstrin end til Larv e,
lier naaed e en Alder af 6
7 Dag e. Nogle Ilyl tr e bleve
nemlig ufri villig forstyrred e af mig ved at lefte V oxdrekket,
hvortil de vare fa,,tbyggede . Huml ern e rev e da Larv ern e ml
og floi bort med dem i Munden . Den evrige De el af Arbeiderne Yng el omkom a f Mangel paa Nrerin g, idet Hurnlern e
ga nske ophert e at arbeide paa Grund af det raakold e, regnfulde V eir, der uclen Afbrydel se var ede i flere Dag e 1 ). Det
maa her med Hens yo ti! R caumur's ovennrevnte Gi ning, at
Larv erne leve af deres Hylst er, anferes, at uagtet de ligefrem hungred e tilde de , var Hylst eret ubeskacliget , og Arbeidern e be kj reftigede sig ikke i mindsl e Man,de med Vo _-bygniug. Ievri gt er det mrork eligt, hvor seiglivede L arvern e
ere, thi de levede endnu efter flere Dag es Hunger, uagt et
nogle af dem begyndt e at blive sortegraa e. Dett e er i0vrigt
aa Tilfreldet med Biern es Larver.
A t de Arbeidshum ler, der lagde 1Eg , vare ubefrugtede,
er sa nd ynligt 2 ).
Vel var der sa mtidig Hann er i R eden,

a

og

1) Hy h teret , hvori cle lllle Y nge l befaudt sig , ha ,·cle en fr:t de
ovrige me ten kr edsfonni ge Hy ! tr e nogct afvig eucle Form , icleL
clet vccl en temmelig st rerk Intl ·uoriug· micltveis Jik Uclr,eencl
som et Ott etaJ.
Det befanclt sig i Uclkanten af R cden. J eg
ha r ik.ke villct tt0cllacle at tilfoie clenne Omsta?nclighccl (som
jeg ansaae for t iJfreldig og a ltfor ubetyclelig til at omtal e '),
fordi j eg· hos Huber har funclet samme Beskriv elsc af et Yng elHylste r , der var grund et og gi.k tilgrlllld e paa salilll e Maad e
·om det af m.ig omtalt e .
2 ) L epelet ier omtal er Hunu er af Mellemstorr else, der sk ulde vam ,
befrugt ecle af smaa Ha 1rner, medens de ,·tore Hunner , Dronn.ingerne, skuJle blive befrugt ede af store, sene re fodt e Hann er.
D ette findei: .ialfald .ingen Anvendelsc pa a B. lap.icla riu s, cler kllll
har eeu Slag s B anner.
Arbeidsbiern e lregge son1 bekj enclt og ·aa unclertid en lE g ,
af lw ilk e cler kun komm er Dron er. D ette indtr recler kuu , naar
tadet i Jieng ere Tid bar vreret vi ·erlo ·t. At Huml em cs Yngel
og aa vilde blive Hanner , y ne. Analog icn at tal e for .
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men ingen af dem fl0i endnu ud, og i se1ve R eden saae jeg
alclrig mind . te Spo r af nogen 0m Tilnrermclse. Den eneste
Venskabsyttring mellem dem be tod deri, at de feglreggende
Arbeid bier under dere Bersrerkergang aldri g anfaJdt Hannerne. Kun en ene te Gang aae jeg clette, og clet var aldeles aabenbart kun en Feiltagelse, da den ikk e engang tog
ord entlig fat med Kindbakkerne.
Hannerne viste i0vrigt.
lieller ingcn Opmrerk. omhed imod de, unge Dronninger.
R 6aumur omta ler, at ban har seet Parringen i selve Reden . J eg
inde prerrede fors0gsviis unge Dr onninger med Hanner i en
Cigarka sse og fodrede dem med Su kk er og 1Eggehvide, (l1Vad
der hos Bierne srette r 1Eggestokke ne i foroget Virk omhed),
men der var ingen Parring at see . Derimocl sogte de, rimeligviis for beclre at holde Varme i det kolde Veir, tret sam men
i et Hj0rne af Kassen .
Af de unge Drouninger, af bvilke R ede n maa have havt
over n Snee , fl0i i Begyndel. en af August nogle ud. De
arb eid ede ikke, saav idt jeg . aae, navnlig kom de a ldrig bjem
med. Buxer, saa lede som Arbeidshumlerne meget h yppigt
gjord e. Fer den lOde August vare ingen ell er ialfald kun
ga nske enk elte af Ilannerne fl0ine ud, men den lOd e og llt e
Augu t forlode de Reden, og ikke een vendte tilbage . D r
var kun en ene te Ilan i Reden, og den var aa nylig krnbet
ud af Cell en, at den ikke kund e flyve 1).
Dronningerne
derimod, som ogsaa nre ten alle vare fra R eden i disse Da ge,
vendte tilbage igjen bver Aften . De unge Dronn inger vare
nresten all , nogle gans ke overordentligt, fulde af store, mnntre
Mider, saa a.t de saae nd' som broderede med dem. D
, trerkest plagede s0gte med Bagfodderne at frigj0re , ig for
elem, men clcels ophold t de ig paa Siden (under Vingerne
og imellem Bry tstykket og Bagkroppen), hvor clet var van-

1)

Saalrenge de ere gan ke u11
ge, ktrnne de ikke Uyvc .l:lierne
bliYe under normaJc Forliold en heel Oge hjemmc , inden de
Jlyve i l\:Jarlwn, hvorom man har overbcv:iist sig vccl til et
Stade med sortc Bier at srette en itali ensk (gnu]) Dronoing, og
iagttage dens Yngel.
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. keligt for Humlen at naae med Benene, og dee ls kravled e
de ligesaa hmtigt op som de bleve strogne ned. Saaledes
.. om R ca nmur og Lepeletier anfore, folge .disse Mider ud med
Ilum1en paa den Uclflugt og vende tilbage med den. De
unge Dronninger ere i Ud. eende lidet forskjellige fra den
gamle. llos denne er Brystskjoldet Llankt , rimeligviis fordi
IIaarene under dens BeYmgelser i Reden efterhaanden afsli les,
aa at kun en Krand , lige om ved Tonsuren, bliver t ilbage
rundt om l3rystskjoldet; hos de unge Dronninger derimod er
dette trot besat med Baar.
S~0rrelsen er hos de unge lidt
rnindre, hvilket upaatvivlelig bidr0rer fra, at 1Eggestokkene
endnu ikke ere traadte i Virksombed, idetmindste er dette
Ti lfroldet med Bidronningerne,
idet de unge , ubefrugteclellunner, og de, der have ind tillet 1Eglmgning en, ikke ere saa
store som de Dronninger, der daglig lregge 1Eg.
Der var en stor Mmngde Gell er t.il vordende Dronninger,
men jeg fik ikke Leilighed ti! at oppebie deres F0dsel, da
jeg den 28c1e August maatte forlade Reclen; ved den Tid
var, :om ovenfor ber0rt, de Nympher, som skrev sig fra 1Eg,
lagte lste August af den gamle Dronning, enclnu ikke farv ede,
Oinen undtagne.
Huml ernes Maade at vrerge sig er paa Grund af det til' syneladende alde les Ilen igtsl0 se deri h0ist komi ~k. Piner
man vetl elem, stikk e de ufravige lig et af de mellemste Been
nrosten lodret og lig~som a,f\rrergende i Veiret; ved enclnu
·t::crkere Foruroligelse begge de melle)nst e" B een, aa at det
seer ml, som om de var e vr dn e af Led; gj0r man dem endnu
ydcrligere Uleilighed, lmgge de ig balvt paa Siden og stne kke
lieL t det mellem , te, men undertiden ogsaa alle Benene paa
den ene S ide, nd som V mrge, og til id st lregge de sig endo g
paa Ryggen. Jeg har aldrig eet elem vise Braadden som
Trud5el, derim9d prerred e de tad igt Kindbakkerne fra binanden, og bede ogsaa, naar· man stak Noget ti] dem . Samtidig give cle ofte clen samme smregne Ly<l fra sig, Rom naar
man st0d er til Re den, ismr er Dronningen tilb0ielig herti l.
lovrigt ere de b0ist fred ommelige og tikke vistnok nmsten
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aldri g , naar man ikk e tirr er dem strerkt. I saa Fald yttrer
dere s Vrede sig ved en h 0iere Summ en. At de imidlertid
ere brevngjerrig e for ti lfoiet Overlast , bar j eg havt L eilighed
ti! at bemrerke . Naar man slaaer med B aa nden eft er Bier,
kan man vaire ikk er paa at blive tukk et, og de glemme
ikk e i lang Tid den, der har fornairm et dem. J eg vild e en
Dag for 0ge , bvorl edes Huml ern e opforte ig nnder amme
Fo rbold, og ga v en, der nurr ede mig omkr ing .A.nsigtet, et
lille lag med Lou pen. Den t0rnede imod Rud en, og den
Lyd, den gav fra sig, ynte at rnbe h 0i Grad af Be ·tyrt el e.
E f'ter i no gen Tid at hav e snurr et mod Rud en, blev den
siddende gans ke ub evregelig i over et Qvart eer, aa at j eg
troede, den vild e ti! at d0e. Im idlertid havd e j eg gjentaget
Llet med flere og tils ynelade nde med amme for mig lidet
farefuld e Udfald, men all e disse Iluml er begyndte, da de k orn
lidt til sig elv, at soge ind I aa mig, og kun ved at dmkk e
mig bag et Brredt, med hvilket jeg samticlig smrekk ede elem
ud af Vindu et, lykk edes det mig at undgaae St ik. Imiu lertid
havde jeg att er at mig til at betrag te R eden, da den forst
lmfn e Bum le pl udselig styrt ede 10s paa mig og ind i Skjregget,
hvorfra j eg dog lmrti gt fik den tr0get bort og r edclede mig
ved iilsom Flugt - den ene t e Gang, jeg maatte forlad e
R ede n.
Om Jluml ern e aa lede
om Biern e og Il vepserne ltold e
Vagt om Natten udenfor R eden, t 0r j eg ikk e Rfgj 0rc. En kelt e
.1.Jrett er
aae j eg eeb, tuudom to Hurnler patrou illere mn dt
om Ka ·sen, men andre Nretter ingen, · saa at det vel er tro ligt,
at de farst e kun have vreret vilclfarencle.
D et Tid srnm, der udfordre s for Huml ern e til at gjen nemgaae de for skj ellige Trin i Udvi.klingen , bar j eg forsomt at
iagt tage, vresentlig fordi j eg stod i den Form ening, at dett e
var tilstrrekke lig under 0gt. Det er at formode, at det er
fors kj elligt for Dro1mingern e, Tiannern e og Arl,eidern e. J?orha abe ntli g vii j eg ad A.are kunn e give yderligere OjJlysninger.
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[De her rneddeelt e Iagttag elser bekrrefte i mange Hen eender
elem, som den yngre Hub e r har anfort i en rudtil kun lidet benytt et og, som det synes, ikke meg et hckj eudt Afhanclling i Tmn ·act. of the Linn. Soc. Vol. VI.
Men med disse Iagttagcl scr blcY
T:I.r.Brettou for st bekj endt , cfterat han haYde skreYet sin Afhandling
og sendt den til Udg.
Af de S. 87 fig. omtalte reglreggcnde ATbeiclshumler, som Forf.
haYde mrorket metl L ak. paa Bry st tykket, har han tilstillet Udg.
nogle, med .A.nmodning om at und crsoge . elem nrormerc.
Receptaculum emiois fandte · fuld ·trondigt udYiklct i al1e sine l)ele, men
tomt, uden Spor af Srod. Ogsaa de to smaa oreforn1ige Bikjertler
Yare tomme].
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OM O. FR. MULLER'S ARBEIDER

OVER DANMARK S

ODONATER
VED DR. H. HAGEN

D en folgen de kriti ·kc Udsigt oYer de af vor ·tore l<'am1ist, besk.revae da nsk e Libeller blcv a llerede for en R rckk c af Aar sidcn
mecldeelt Ticlsskriftet . nuvmre nde Udg ivcT. og bekj ncllgjorcs 11N
ifolge Foifatterca s Oosk e i dansk 0Yer srotte lse.

Det ma a ynes paafa ldende, at Muller' s nu sn:1rt hundr eclaarige Ar beider saa lidet eller retter e slet ikk e ere blev1H'
benyt ted e for Odonat erne V edkommende, og det urigtet ,·i
have ham at ta kk e for den forste Monograpl1i over disse
mrerkvrordi ge Dyr. IIan s L andsmand og Samti<lige Fab ri cim;
citerer ham aldrig, uagtet <let dog neppe har kunn et falclc
denne Forfatter vaus keli gt at forskaffe sig sikk er Und erret ning
om de af Miiller beskrevne Art er. Af La treille og Charp entier
forbigaaes ban med Ta nshed, og Vanderlinden har mestc n slot
ikke ta gct H ensyn til ham. J eg bar i lang Tid be tr rebt mig
for at udriv e en saa dygti g Iagttagers Forskninger a f den
Forglernmelse, der var blev et dem til Deel, og h ar all erede i
min Diss ertati on (S ynonymia Lib ellnlarurn Europrearum, R egiom. 1840. 8.) forsogt saav idt muligt at gj nindsrette .!\Hiller'.
Nomenklntur i dens Yelbegrundede R ett igbeder . En fort at
Beskjreftigelse med han s S krift er bar ydet mig flere nye R esultater, som for en D eel ere benytt ede i den af Selys-Longchamps og mig bearbeide de Revue des Odonat es d'Europc ,
Li ege 1850. Da imidl ertid de enkelte Land es Specialfa1mer
ikk e kund e behandl es med Udferlighed i <lctte Skrift, og de
enkelte herhenh 0rende Data desuden deri findes adspr edLe paa
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